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regulatory  steps  in pesticide  regulation  in Costa Rica  in  the period  1998‐2014. These 
data  are  deemed  relevant  for  researching  how  pesticide  industries  have  interacted 
with the state around the formulation of pesticide risk regulation. The report basically 
lists the laws and regulations that have been challenged or changed in this period. It 
only  lists those  laws and regulations that are relevant  for analysing the relationships 
between  pesticide  businesses  and  the  regulatory  system.  It  also  lists  the  most 
important  judicial  events  such  as  court  sentences  and  some media  reports. Further 
contextualization  and  analysis  of  the  data  reported  here  has  been  done  in  Jansen 
(2017), which describes a business conflict between producers and  traders of generic 
pesticides (off‐patent pesticides) and research‐based companies. In the early 2000s—
after  a  period  of  concentration,  split‐offs,  and mergers—the  “group  of  six”  of  these 
research‐based  companies  consisted  of  Syngenta,  Bayer,  BASF,  Monsanto,  DuPont, 
and Dow.  They  controlled  an  estimated  75–80  percent  of  the  agrochemical market 
(Dinham 2005). At the time of writing a new round of mergers was taking place. The 
business  conflict  between  transnational  research‐based  companies  (hereafter TNCs) 
and  the  producers  or  traders  of  generic  pesticides  (hereafter  Generics)  followed 
international  efforts  to make pesticide  registration  stricter. The  competing business 
groups contested who was allowed to make use of the risk data that a company has to 
provide when applying  for  registering a particular product. At  the national  level  the 
business  groups  were  represented  by  their  business  associations,  the  TNCs  by  the 




For  this  study,  I collected documents on pesticide  regulation  in Costa Rica between 
1998‐2014 and selected those that are relevant for analysing the business conflict and 
understanding  how  pesticide  industries  influence  the  formulation  of  regulation. 
Internet  was  a  good  source.  Documents  were  downloaded  from  many  different 
databases such as those of the Ministry of Agriculture, the Attorney General, and the 
Imprenta  Nacional  (with  the  official  state  newspaper  La  Gaceta).  The  Costa  Rican 
institutions are active on the internet to make documents available, though databases 
are not  always  complete  and  search  functions not optimal. The  snowball  technique 
was  important  for  finding  documents.  Many  documents  refer  to  other  documents 
which  then  could  be  found  by  specific  internet  searches.  Some  documents  were 
supplied  or  referred  to  by  interviewed  informants.  This  report  limits  itself  to 
summarizing  the  collected  information  and  to  providing  preliminary  comments  in 





Very  short  history  of  pesticide  regulation   in  Costa  Rica  
The  formulation  of  pesticide  regulation  in  Costa  Rica  strongly  interacted  with  the 
development of guidelines for risk governance at the international level during the last 




of Conduct on  the Distribution and Use of Pesticides produced by  the FAO  (Jansen 
2008,  FAO/WHO  2014,  hereafter  FAO‐Code),  whose  translation  into  national 
regulation of Central American countries was supported with expertise from the FAO 
and  development  aid  funding  by  the German  development  agency GTZ  (GIZ  since 
2011)  (Jansen  2003).  Other  international  processes  impacting  upon  the  pesticide 
regulatory  system  in Costa Rica have been  the Codex Alimentarius and  the ongoing 
revalidation of pesticide registers in the USA and the EU, which determine maximum 
residue  levels  of  pesticides  in  food.  The  Rotterdam  Convention  is  another  recent 
global  impulse  of  regulatory  improvement  (Jansen  and  Dubois  2014).  After  the 
Phytosanitary  Protection  Law  of  1998,  a  crucial  next  step  in  the  evolution  of  the 
pesticide  regulatory  regime  in  Costa  Rica  was  set  by  the  Auditor  General,  who 
published four reports on regulatory practice in 2004 and 2005. These reports led to a 
state  of  turmoil  with  revisions  of  regulations,  reorganization  of  involved  state 
agencies, and political and  juridical activism by pesticide  industries  (see Table  1 and 
Jansen, 2017). 
 
Short  review  of  research   in  Costa  Rica  on  pesticides  
Apart from international agreements and guidelines, other mechanisms increased the 
attention  for  pesticide  risk  governance  as  well.  Not  only  international  public 
interventions  but  also  the market demanded  a more  judicious use  and handling  of 
pesticides, such as environmental certification  in the very pesticide‐intensive banana 
sector.  Banana,  a  major  export  crop  and  responsible  for  high  levels  of  pesticide 
imports  in  Latin  America  (Andreatta  1998,  Barraza  et  al.,  2011;  Jansen,  2002), 
underwent  a  major  greening  process,  whereby  banana  companies  rationalized  pest 
control  and  pesticide  handling  in  order  to  be  able  to  certify  their  bananas  as 
environmentally  friendly  (Jansen, 2004, 2006; Murray and Raynolds, 2000). This can 
be explained as a response to the critique of the large amounts and damaging methods 
of  pesticide  use  by  banana  producers.  Researchers  in  Costa  Rica  have  contributed 
extensively  to  the  study  of  environmental  and  health  effects  of  pesticide  use  (e.g. 
Bravo et al. 2011, 2013, Castillo et al. 2000, 2006, Polidoro et al. 2008, van Wendel de 
Joode et al.  1996, 2007, 2012, Wesseling et al.  1997, 2002, 2005). Also social scientists 
have analysed various aspects of  the pesticide  complex  in Costa Rica  (Barraza et al. 
2013, Brisbois 2014, Galt 2007, 2008, 2014, García 1998, Jiménez 1995, Marquardt 2002, 







The   larger  field  of  research  on  pesticides  
This  report  is part of a broader  long‐term  research  line  that aims  to  strengthen  the 
social  analysis  of  pesticide  risk  regulation.  Recently,  biotechnology  and 
nanotechnology have received much more attention from critical social scientists than 
the pesticide issue (e.g. Gupta 2013). Social science research has slackened. It remains 
unnoticed by most  social  scientists  that  a heterogeneous  set of  actors have worked 
intensively on shaping pesticide regulation over the last two decades (Cole et al. 2002, 
2011, Dalvie et al. 2014, Eddleston et al. 2012, Jansen and Dubois 2014). Many practices, 
relationships,  and  narratives  have  changed.  Although  our  perceptions  of,  and 
responses to, risk owe much to the pesticide issue, much has happened recently that 




working  in  interdisciplinary  teams,  I  have  contributed  to  a  series  of  collaborative 
studies in various countries to fill this gap (Barraza et al. 2011, 2013; Ríos‐González et 
al.  2013;  Toleubayev  et  al.  2007,  2010a,  2010b,  2011).  Important  interdisciplinary 
research  initiatives over  the  last  two decades have,  for example, been undertaken  in 
South Africa by researchers from the University of Cape Town (e.g. Rother 2008) and 
in  France  (Jas  2007). Examples  of  other  interesting  research  include  studies  on  the 
DBCP  history  (Bohme  2014,  Rosenthal  2004),  suicides  (Widgers  2014),  contrasting 
views  of  different  environmental  movements  (Harrison  2011,  2014),  smallholder 
problems  (Cole  et  al.  2011, Stadlinger  et al.  2011),  regulation  in developing  countries 























































































































































































































































































3  FAO  (2010:  252)  defines  equivalence  as  “the  determination  of  the  similarity  of  the  impurity  and 
toxicological profile, as well as of the physical and chemical properties, presented by supposedly similar 




































































































































































































































































4  FAO  (2010:  253)  defines  a  formulated  product,  i.e.  a  formulation  as:  “A  pesticide  preparation 
containing technical grade active ingredient(s) and formulant(s) in a form suitable for use.” A formulant 







































































By way of conclusion 
A first analysis of these data can be found  in Jansen (2017). Suffice here to say that a 
large number of court cases, bills,  laws, regulations,  juridical advice, and news  items 
have  appeared  that  connect  to  the  history  of  the  business  conflict  between  the 
Generics  and  the  TNCs.  Risk  regulation  turns  out  to  be  a  contested  issue  and  the 
different  meanings  can  only  be  understood  through  careful  description  or 


















List with laws, regulations and verdicts 
This list shows the titles of the various documents. In the few cases that the document did not 
have a clear title, a title was provided by the author (or a short description in Spanish was added 








3.  Costa  Rica  (Contraloría  General  de  la  República)  (2004)  'Informe  DFOE‐AM‐20/2004:  Informe  sobre  la 
evaluación  del  control  interno  en  el  proceso  de  registro  de  plaguicidas  agrícolas  que  realiza  el  Servicio 
Fitosanitario del Estado'. San José. 
4. Costa Rica  (Contraloría General  de  la República)  (2004)  'Informe DFOE‐AM‐50/2004:  Informe  relativo  a  los 
procedimientos utilizados por el servicio fitosanitario del estado para  fiscalizar  la calidad de los plaguicidas 
y sus residuos en vegetales'. San José. 
5. Costa Rica (Contraloría General de  la República) (2005)  'Informe DFOE‐AM‐51/2005:  Informe sobre  la  función 
del estado en el control de los impactos de plaguicidas agrícolas en la salud humana y el ambiente'. San José. 
6.  Costa  Rica  (Contraloría  General  de  la  República)  (2005)  'Informe  #FOE‐AM‐0518  (Oficio  11604,  21/09/2005), 
[Declaración de la Contraloría General a la Sala Constitucional]'. San José. 
17 
7. Costa Rica (Procuraduría General de  la República ) (2007)  'Recomendación a  la Sala Constitucional, (Exp. #07‐







11.  Costa  Rica  (República  de  Costa  Rica)  (1998)  'Decreto  #27532‐MAG  del  15/12/1998  [Exonera  requisitos  de 
Reglamento Control y Uso Plaguicidas Agrícolas]', La Gaceta, 6(11/01/1999). 
12.  Costa  Rica  (República  de  Costa  Rica)  (2000)  'Ley  #7975,  Ley  de  información  no  divulgada  (04/01/2000) 
[Reformado por el artículo 6 de la Ley #8686 del 21/11/2008]'. San José. 




15.  Costa  Rica  (República  de  Costa  Rica)  (2006)  'Acta  de  la  Sesión  Ordinaria  #36,  Asamblea  Legislativa  de  la  
República de Costa Rica,  (01/11/2006) [Discusión sobre genéricos]'. San José. 
16. Costa Rica (República de Costa Rica) (2007) 'Decreto #33495 MAG‐S‐MINAE‐MEIC: Reglamento sobre Registro, 
Uso  y Control  de  Plaguicidas  Sintéticos  Formulados,  Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes  y 
Sustancias Afines de Uso Agrícola', La Gaceta, 129(7; 10/01/2007). 














23.  Costa  Rica  (República  de  Costa  Rica)  (2010)  'Acta  de  la  Sesión  Plenaria  #135,  Asamblea  Legislativa  de  la  
República de Costa Rica (1/03/2010) [incluye Directriz #DM‐097‐10 del Ministerio de Agricultura]'. San José. 
24. Costa Rica  (República  de Costa Rica)  (2010)  'Decreto  #35828‐MAG‐S‐MIAET‐MEIC‐COMEX:  La  derogación, 
adición  y  modificaciones  de  determinadas  disposiciones  relativas  al  "Reglamento"',  La  Gaceta, 
51(15/03/2010): 8‐12. 










29.  Costa  Rica  (Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia)  (2005)  'Sentencia  #2005‐14295  de  la  Sala 





31.  Costa  Rica  (Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia)  (2006)  'Sentencia  #11741  de  la  Sala 
Constitucional  (Macaya  vs  Jefe  del  Registro  de  Agroquímicos  del  MAG;  Exp.  06‐003740‐0007‐CO, 
11/08/2006)'. San José. 
32. Costa Rica  (Sala Constitucional de  la Corte  Suprema de  Justicia)  (2006)  'Sentencia #16361  (Bioquim  vs.  SFE, 
15/11/2016), [Sobre el rechazo de la solicitud de registrar su producto a base de metalaxyl]'. San José. 
33.  Costa  Rica  (Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia)  (2009)  'Sentencia  #08917  de  la  Sala 
Constitucional (ASOPROA vs Ley #8702; Exp. 09‐001298‐0007‐CO; 27/05/2009)'. San José. 
34.  Costa  Rica  (Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia)  (2009)  'Sentencia  #17409  de  la  Sala 
Constitucional (Acción de Inconstitucionalidad Macaya & CANAPROGE vs Decreto #34903; 17/11/2009; Exp. 
09‐002084‐0007‐CO) [Relacionado al Voto #2009‐016290 de 21/10/2009]'. San José. 
35.  Costa  Rica  (Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia)  (2009)  'Sentencia  #18171  de  la  Sala 
Constitucional  (ASOPROA  vs.  MAG,  Exp.  09‐016369‐0007‐CO,  27/11/2009),  [Sobre  no  haber  recibido 
respuesta a su gestión]'. San José. 
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